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ABSTRAKT

Kosova si vend i vogël, por me pasuri të bollshme natyrore mundëson kushte të
ndryshme në zhvillimin e arkitekturës si peizazh (eng. landscape architecture), me
shfrytëzim racional të energjisë dhe me një artikulim të veçantë natyror.
Duke filluar nga një koncept mbi arkitekturën, që ajo imiton natyrën dhe e
rigjeneron atë në bazë të nevojave njerëzore, tentohet të arrihet një sinapsë
harmonike në mes të humanizmit dhe vetë origjinës së tij, natyrës.
Ideja kryesore e këtij punimi është krijimi i një ekosistemi të ri në të cilin lind dhe
zhvillohet arkitektura humane.
Rrjedhimisht, realizimi i një kompleksi të tillë ekologjik të vilave, do krijonte
pikërisht këtë imazh i cili mund të konsiderohet shumë i nevojshëm dhe adekuat
për zhvillimin e arkitekturës në Kosovë, krijimin e vendeve të reja turistike, për
pushim si dhe për rekreacion.
Ndërkaq, avancimi individual sa i përket përfundimit të studimeve Bachelor
përmes realizimit të projektit me investitorë real, është një prej aspiratave kryesore
në këtë projekt, gjë që krijon mundësi të reja dhe direkte në kuptimin e arkitekturës
si shkencë dhe art konkret.
Lokacioni i zgjedhur gjendet në fshatin Lubizhdë të Prizrenit. Karakteristikë e këtij
vendi është terreni i pjerrët dhe peizazhi që ka, duke krijuar kushte të mjaftueshme
për zhvillimin e këtij kompleksi të eko-vilave rezidenciale për pushim.
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1. HYRJE - Definimi i vilave

1.1 - Etimologjia dhe koncepti i vilave
Fjala “villa” rrjedh nga italishtja, përkatësisht nga latinishtja: villae, dhe nënkupton: shtëpi
rurale apo shtëpi fshati. 1
Koncepti i vilave që në lashtësi, qëndron mbi “arratisjen” nga jeta e përditshme e qytetit në një
vend rural me shtrirje peizazhore, në një vend periferik apo fshat. Ideja e tillë, gjithmonë ka
tërhequr aristokratët dhe arkitektët duke nxitur edhe evoluimin e vetë vilës, në një koncept më të
zgjeruar.
1.2 - Historiku i zhvillimit të vilave – klasifikimi
Kuptimi, definimi dhe konceptimi i vilës si objekt dhe entitet gjeografik është zhvilluar dhe ka
ndryshuar në kohë dhe hapësirë:
- Në Evropën kontinentale një rezidencë/ shtëpi fshati e madhe dhe luksoze
- Një shtëpi e madhe fshati e epokës Romake, që posedon pronë dhe përbëhet nga ferma dhe
ndërtesat e banimit të kompozuara rreth një oborri të brendshëm. Në epokën Romake, vila ishte
shtëpi fshati e shtresës së lartë të shoqërisë, mirëpo qysh prej origjinës së saj si vilë Romake,
ideja dhe funksioni i një vile ka evoluar dhe ndryshuar në mënyrë të konsiderueshme.
Një shtëpi e pavarur apo gjysmë e pavarur në një krahinë banimi, veçanërisht e stilit
Viktorian apo Eduardian.
Fillimisht e koncipuar si shtëpi fshati apo fermë Romake, termi 'vilë' u ripërtëri në Angli
në shek. XVIII ndër influencën e Palladios dhe si term u përdor për shtëpitë më të vogla dhe
kompakte të fshatit. Më vonë në shek. XIX u përdor për të përshkruar çdo shtëpi suburbane.
- Në të folurën moderne, termi “vila” mund t'i referohet rezidencave / shtëpive të tipeve dhe
madhësive të ndryshme, të rangut të vilave dyshe suburbane “gjysme të pavarura” dhe
rezidencave në kontekstin urban. 2
Vilat si objekte individuale / familjare të banimit janë ndër ndërtesat arkitektonike që kanë
pësuar me së shumti ndryshime kuptimore, strukturale, kulturore, kontekstuale e qasje
ambientale, në këtë kuptim edhe termi “vila” është përdorur në mënyra të ndryshme në kohë dhe
hapësirë. Influencat e ndryshme gjatë historisë kanë bërë që shumë nga karakteristikat e vilave të
ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme, mirëpo edhe disa karakteristika të tyre të lashta të
ruhen ende në disa regjione. 2
Shtetet / perandoritë të cilat kanë sunduar me kohë të gjatë pjesë të mëdha të botës po ashtu kanë
pasur edhe shtresën e pasur/ elitare e cila edhe ka komisionuar ndërtimin e disa prej vilave më
impozante që kanë lënë gjurmë në historinë e artit, arkitekturës dhe kulturës së përgjithshme. 2
1

Averil Cameron, Bryan Ward-Perkins, Michael Whitby (2000) “The Cambridge Ancient History volume XIV”
Cambridge University Press, Cambridge
2
Banush Shyqeriu (2015) “BANIMI - Vilat dhe Rezidencat” Ligjërata UBT Campus, Prishtinë
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Në aspektin e zhvillimit kronologjik / historik të vilave në kohë dhe hapësirë, vilat klasifikohen
në:
·
·
·
·
·

Vilat Romake
Vilat Klasike / Neoklasike
Vilat e Renesancës
Vilat Moderne
Vilat Postmoderne dhe Bashkëkohore

Në aspektin e zhvillimit kontekstual dhe klimatik, vilat klasifikohen në:
·
Vila në vise Tropikale
·
Breg / breg deti, liqeni apo lumi
·
Klimë të thatë – shkretëtirë
·
Klimë të ftohtë – mal
Klasifikimi i vilave në bazë të stileve arkitektonike:
·
Vila Tradicionale
·
Klasike
·
Eklektike
·
Moderne
·
Postmoderne dhe bashkëkohore
Klasifikimi i vilave sipas destinimit funksional dhe reprezentativ:
1.
i.
ii.
iii.

Vilat Rezidenciale / Residential Villas (si patundshmëri me program të zgjeruar - luksoz)
Vila familjare / rezidenciale
Vila familjare luksoze (me program funksional të zgjeruar)
Vila familjare për banim dhe administrim prone / ferme

2.
Vilat për Pushim / Holiday Villas & Holiday Villages (si prona pushimore që jepen me
qira apo si prona private)
a. Vilë verimi- Shtëpi për verim / Cottages
b. Kabinë pushimi - Shtëpizë për pushim / Cabins
c. Vila luksoze për pushim / Luxury Holiday Villas (në Rezorte)
3.
Vilat Ekskluzive / Exclusive Villas (si prona shtetërore)
i. Vila zyrtare - shtetërore / Ofﬁcial Residential Villas
ii. Vila për ambasador
iii. Vila qeveritare
iv. Vila protokollare / administrative
v. Vila presidenciale
vi. Vila mbretërore / perandorake
Klasifikimi i vilave sipas kompozicionit të gabaritit – shtrirja planimetrike:
·
Vila me formë të koncentruar dhe lineare
·
Të kombinuar dhe të lirë / komplekse
·
Gabarit të mbyllur – me oborr të brendshëm /patio
3

1.3 - Zhvillimi i vilave në Kosovë
Zhvillimi i Vilave në Kosovë dhe në rrethinë, është mjaft vakant duke konsideruar konceptin e
vilës në përgjithësi. Ndonëse një vend me pasuri natyrore, elemente të veçanta peizazhore,
Kosova si vend ka një mungesë të theksuar të rezortëve dhe zhvillimeve të tilla. Si shkas kryesor
është situata dhe ndodhitë e fundit në Kosovë që dukshëm kanë ndikuar në të gjitha aspektet
themelore si, ekonomike, politike, arkitektonike, turistike dhe sociale.
Megjithatë, një zhvillim i hovshëm është shprehur viteve të fundit, duke zhvilluar kështu disa
nga zonat malore, turistike dhe atraktive të vendit. Lokacione të destinuara për vila për pushim /
rezidenciale individuale janë kryesisht, Prevalla, Brezovica, Rugova, etj.
Ndërkaq, sa i përket rezorteve apo lagjeve rezidenciale, vlen të përmenden lagjet si Marigona
Residence, Lagja Qershia, etj.
Kompozicioni, stili dhe zhvillimi i Vilave në Kosovë i përkon konceptit të shtëpisë tradicionale
shqiptare. Kryesisht me elemente të përsëritura sa i përket ritmit të kulmit, materialeve dhe
organizimit hapësinor.
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2. Definimi dhe zhvillimi konkret i problematikës
Mungesa e zhvillimeve të mirëfillta të Vilave ne regjionin e Kosovës, hap rrugë për hulumtime
dhe propozime të reja për zgjidhjen problematikave të tilla. Kjo duke filluar në analiza më të
gjera urbane dhe rurale, në studim të fizibilitetit dhe deri te turizmi në përgjithësi si pikë kyçe e
zhvillimit të Kosovës. Në bazë të hulumtimeve të zonave rajonale të Kosovës, është konsideruar
si lokacion atraktiv, pjesa jugore e maleve të Sharrit, përkatësisht fshati Lubizhdë në komunën e
Prizrenit.
Lubizhda apo ndryshe i njohur nga banorët si "Lugishta e Qytetit", është një fshat në komunën e
Prizrenit. Me një popullsi të vogël, fshati ka një qasje shumë të shpejtë me qendrën e qytetit të
Prizrenit si dhe me lokacionet kyçe.
Distancat konkrete nga këto pika, janë kryesisht:
· Stacioni i Policisë - 6.3 km (13 min)
· Stacioni i Autobusëve - 6.1 km (11 min)
· Ambulanca - 4.9 km (10 min)
· Qendra e qytetit - 5.5 km (15 min)
Ndërkaq, sa përket edukimit fillor dhe të mesëm, në fshatin Lubizhdë gjenden këto institute
edukativo-arsimore:
· Shkolla Fillore “Ekrem Rexha Drini”
· Shkolla e Mesme “Qendra e Kompetencës”
Në bazë të këtyre hulumtimeve, është konstatuar se nuk ka nevoja të theksuara për projektimin e
instituteve edukativo-arsimore, qendrave tregtare apo ndonjë funksioni tjetër si shtesë në
lokacionin e zgjedhur për zhvillimin e kompleksit të vilave.
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Fig. 1 – Lokacioni për zhvillim të vilave, Lubizhdë, Prizren (ortofoto marrë nga google earth)

2.1 – Analizat Deskriptive
Lokacioni i përzgjedhur për zhvillimin e kompleksit të vilave, gjendet në fshatin Lubizhdë të
Komunës së Prizrenit, Kosovë.
Rrethuar nga "Malet e Sharrit", parcela karakterizohet me një terren të pasur me florë dhe faunë
që shtrihet në 22 920 m2 mbi një reliev me pjerrtësi mbi 30%.
Kuota e lartësisë mbidetare është 523 – 599 m gjë që ndikon në kushtet klimatike e kësaj zone.
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Fig. 2– Topografia e lokacionit

Gjelbërimi është i ulët, i mesëm dhe i lartë, duke përfshirë pemë si, ahu, dushku, pisha, dhe halor
të ndryshëm. Duke marrë parasysh këto kushte, si dhe shtrirjen peisazhore që ky lokacion ka,
zhvillimi i një kompleksi banimi me eko-vila, është një mundësi e shfrytëzimit të kësaj zone.
Gjithashtu prania e një burimi të ujit brenda parcelës, dhe orientimi kardinal, mundësojnë një
zhvillim adekuat ekologjik, duke shfrytëzuar direkt elementet e natyrës.

Fig. 3– Analizat Deskriptive të lokacionit
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2.2 - Procesi gjenerativ i zhvillimit të Masterplanit
Bazuar në analizat deskriptive, zgjidhja e masterplanit kalon në disa faza deri në formësimin
final, kjo duke filluar me projekt-propozimin e një rruge përgjatë tërë lokacionit:

Fig. 4 - Rruga e projektuar / propozuar

Projektimi i rrugës që ndjek topografinë, implikon ndarjen lokacionit në disa zona kryesore, duke
theksuar kështu zonat rekreuese, zonat e banimit të përkohshëm në vilat në varg, zonat e banimit
rezidencial, si dhe zonën ekskluzive me zhvillim të zgjeruar të vilave luksoze:

Fig. 5- Zonimi i Kontinual i Parcellës

Parcela ndahet në 5 zona kryesore të cilat zhvillohen si kategori të veçanta duke krijuar kështu
një hirearki kompozicionale, konceptuale dhe funksionale të qasjes dhe zhvillimit të vilave:
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·
·
·
·
·

Zona e hyrjes / restoranti
Zona e vilave në varg
Zona e vilave rezidenciale
Zona e parkut
Zona ekskluzive

·

Fig. 6 - Ndarja e Parcelës në 5 zona

Ndarja e parcelës në zona, implikon në nën-ndarjen e vilave në tri kategori kryesore:
·
·
·

Vilat në varg (të përkohshme)
Vilat rezidenciale (të përhershme)
Vilat luksoze (të përhershme)
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Fig. 7 - Ndarja e vilave në 3 kategori

Këto 3 kategori, ndahen në nën-kategori të vilave, duke formuar kështu 7 tipologji kryesore:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vilat me Atrium (vilat në varg)
Vilat me Galeri (vilat në varg)
Vilat e Kombinuar (vilat në varg)
Vilat A (vilat rezidenciale)
Vilat B (vilat rezidenciale)
Vilat C (vilat rezidenciale)
7. Vilat D (vilat luksoze)
2.3 - Masterplani
Ky projekt përmban gjithsej 23 vila, prej tyre 13 vila janë në varg, 8 vila janë rezidenciale dhe 2
vila janë luksoze.
Prej 13 vilave në varg, 8 janë të tipologjisë së pare, 3 i përkasin tipologjisë së dytë, dhe 1 i përket
tipologjisë së tretë.
Prej 8 vilave rezidenciale, 4 janë të tipologjisë së katërt, 3 të tipologjisë së pestë dhe 1 i përket
tipologjisë së gjashtë.
Dhe prej 2 vilave luksoze të gjitha janë nga tipologjia e shtatë.
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Fig. 8 - Tipologjitë e Vilave

Parcelizimi bazohet në hirearkinë zonale që krijohet, duke filluar nga 200 m2 te vilat në varg, në
500 m2 vilave rezidenciale, e deri tek parcelat me mbi 900 m2 në zonën ekskluzive .Duke marrë
parasysh të gjitha 7 tipologjitë e vilave, duke numëruar gjithsej 23 vila, ky projekt ofron banim
për 105 banorë në total, rezidencial ose për pushime.

Fig. 9 – Masterplani
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Fig. 10 - Pamje aksonometrike e Masterplanit

Shtrirja e vilave në një terren të tillë, ka shtyrë eksplorimin e kufijve të ndërmjetëm, ku kryesisht
haset koncepti "brenda në tokë" dhe fleksibiliteti funksional i hapësirave në split-levels, atriume,
patio dhe galeri. Raumplani (Plani hapësinor) dhe Plan Libre (Plani i lirë), janë po ashtu këto dy
koncepte që zhvillohen në harmoni me njëra tjetrën, duke krijuar kështu zgjidhjen e duhur për
problematikën e paraqitur. 3

3

Max Risselada & Beatriz Colomina (1989) "Raumplan versus Plan Libre: Adolf Loos and Le Corbusier" Rizzoli,
New York
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4. Procesi i Dizajnit Arkitektural dhe zgjidhja specifike – Vilat
3.1 - Vilat në varg – Atrium
Tipologjia e parë e vilave është ajo me Atrium, që i përket kategorisë së parë, vilat në varg. Kjo
tipologji strehon një familje me 4 anëtarë dhe gjithsej janë 8 vila të tilla, të ngjitura në varg me
njëra tjetrën, duke krijuar kështu një fleksibilitet në kompozicionin hapësinor në aspektin e
shfrytëzimit të parcelës.

Fig. 11 - Pozicioni në lokacion i Vilave në varg me Atrium

Shtëpitë në varg me Atirum zhvillohen në dy etazhe e gjysmë dhe kanë nga 200 m2 ndërtim
secila. Shtrihen në një parcelë prej 240 m2, të ndarë në dy pjesë për secilën shtëpi. Pjerrtësia e
terrenit në këtë tipologji është 30o që nënkupton një diferencë vertikale prej 6m.
3.1.1 – Procesi i gjenerimit të formës dhe konceptit vizual dhe funksional
Forma rrjedh, krijohet dhe gjenerohet nga vetë terreni dhe reagimi i një trupi solid kubik ndaj
pjerrtësisë së tokës, duke u futur pjesërisht në tokë dhe pjesërisht mbi. Transformimi subtraktiv i
pjesëve të hyrjes dhe ndarja në dysh e volumit, krijon një formë të përshtatshme për zhvillim
funksional dhe estetik:

Fig. 12 - Gjenerimi i formës në kontekst – Atrium
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Ndërkaq, kompozimi i kulmit si pjesë reprezentative e vilave në varg bazohet në siluetën
peizazhore të maleve të Sharrit të këtij regjioni, dhe formën tradicionale të kulmit në përgjithësi,
dy ujorësh dhe pjerrtësi 30 deri në 45 shkallë.
Transformimi proporcianl dhe simetrik i këtyre dy elementeve bazike, optimizon formën finale
të kulmit, i cili përcillet në të gjitha vilat në varg duke krijuar kështu një stil unik dhe
reprezentativ të kategorisë së parë të vilave.

Fig. 13 - Gjenerimi i kulmit të vilave në varg – Atirum

Zhvillimi kompozicional i kthinave funksionale ndahet në dy vila, ku njëra përmban tri nivele
kryesore, duke theksuar hyrjen nga niveli i pare (gjysmë-nivel) apo ndryshe referohet si niveli
zero. Shtrirja e zonës kolektive në nivelin e parë dhe zonës private në nivelin e dytë. Ndërsa vilë
tjetër përmban dy nivele, ku hyrja dhe zona kolektive gjendet në nivelin e dytë ndërsa ajo private
në nivelin e parë. Ky inverz i niveleve implikohet nga terreni dhe hyrjet në lartësi të ndryshme
topografike.

Fig. 14 - Diagramatizimi konceptual / skematik – Atrium
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Fig. 15 - Ndarja e niveleve - Diagramatizimi skematik – Atirum

Fig. 16 - Prerje skematike e niveleve – Atrium

Karakteristikë e kësaj tipologjie padyshim është atriumi në dy vilat e ngjitura, duke siguruar dritë
dhe funksionalitet në zonat nëntokësore. Atriumi është esencial këtu andaj edhe tipologjia ka
emrin bazuar në rëndësinë e atriumit.
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3.1.2 – Situacioni i ngushtë dhe Bazat
Shtëpitë në varg ndjekin një shtrirje zig-zage përgjatë rrugës kryesore duke krijuar kështu edhe
privatësi vizuale nga njëra tjetra.

Fig. 17 - Situacioni i ngushtë – Atrium

Niveli zero, tek Vila e parë, shërben si hyrje kryesore, ndërkaq përmban garazh, erëmbrojtës,
depo dhe shkallët për në nivelin e parë.
Niveli i parë, shtrihet në dy vilat. Vila e parë i lidhur për nivelin zero, përmban qëndrim ditor,
tryezari, kuzhinë, banje dhe shkallët që rrethojnë atriumin për në nivelin tjetër. Vila e dytë në
këtë nivel ka zonën private, me dy dhoma gjumi me banje të veçanta dhe shkallët përball me
atriumin i cili është burimi i vetëm i dritës për këto dhoma.
Niveli i dytë gjithashtu shtrihet në dy vilat. Vila e parë ka zonën private me tri dhoma gjumi me
banje dhe shkallët përgjatë atriumit. Ndërkaq Vila e dytë ka zonën kolektive që përmban hyrjen,
erëmbrojtës, qëndrim ditor, tryezari, kuzhinë, banje dhe atriumin përballë më shkallët për nivelin
e parë.
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Fig. 18 - Niveli Zero – Atrium

Fig. 19 - Niveli i Parë – Atrium
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Fig. 20 - Niveli i Dytë – Atrium

3.1.3 – Prerjet, dukjet dhe aksonometria e eksploduar

Fig. 21 - Prerja gjatësore e shtëpive me Atrium
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Në prerjen gjatësore mund të shihen më qartë disnivelet, ndarja e shtëpive dhe depërtimi i dritës
përmes atriumit.
Gjithashtu në aksonometrinë e eksploduar paraqitet më qartë kompozicioni hapësinor, funksional
dhe vizual:

Fig. 22 - Aksonometri e eksploduar - Atrium

Sa i përket dukjeve dhe fasadës, të gjitha vilat në tri kategoritë, janë trajtuar me materiale të
ngjashme natyrore dhe ekologjike, druri dhe guri. Si rezultat është krijuar “ndërtesa si masë” në
tokë dhe “lehtesisht lehtësisht mbi tokë”, përmes harmonisë dhe lidhjes shumë të ngushtë të gurit
dhe drurit.
Në mënyrë që kategoritë të jenë vizualisht të theksueshme, janë përdorur dy nuanca të ndryshme
të drurit.
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Fig. 23 - Fasada Jug-Lindore – Atrium

Fig. 24 - Fasada Veri-Perëndimore – Atrium
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3.1.4

– Pamjet atmosferike / Vizualizimet 3D

Fig. 25 - Pamje atmosferike e vilave në varg me Atrium 1

Fig. 26- Pamje atmosferike e vilave në varg me Atrium 2
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Fig. 27- Pamje atmosferike e vilave në varg me Atrium 3

Fig. 28- Pamje atmosferike e vilave në varg me Atrium 4
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3.2 - Vilat në varg – Galeri
Tipologjia e dytë e vilave është ajo me Galeri, që i përket kategorisë së parë, vilat në varg. Kjo
tipologji strehon një familje me 4 anëtarë dhe gjithsej janë 3 vila të tilla, të ngjitura në varg me
njëra tjetrën, duke krijuar kështu një fleksibilitet në kompozicionin hapësinor në aspektin e
shfrytëzimit të parcelës.

Fig. 29 - Pozicioni në lokacion i Vilave në varg me Galeri

Shtëpitë në varg me Galeri zhvillohen në dy etazhe e gjysmë dhe kanë nga 200 m2 ndërtim secila.
Shtrihen në një parcelë prej 120m2, të ngjitura për njëra tjetrën. Pjerrtësia e terrenit në këtë
tipologji është 30o që nënkupton një diferencë vertikale prej 6 m.
3.2.1 – Procesi i gjenerimit të formës dhe konceptit vizual dhe funksional
Forma rrjedh, krijohet dhe gjenerohet nga vetë terreni dhe reagimi i një trupi solid kubik ndaj
pjerrtësisë së tokës, duke u futur pjesërisht në tokë dhe pjesërisht mbi. Transformimi subtraktiv i
pjesëve të hyrjes, krijon një formë të përshtatshme për zhvillim funksional dhe estetik:

Fig. 30 - Gjenerimi i formës në kontekst – Galeri
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Ndërkaq, kompozimi i kulmit, i sqaruar më herët, ka të bëjë me siluetën e maleve dhe kulmin
tradicional të shtëpive:

Fig. 31 - Gjenerimi i kulmit të vilave në varg – Galeri

Zhvillimi i kthinave funksionale ndahet në tri nivele. Duke theksuar hyrjen nga niveli i parë
(gjysmë-nivel) apo ndryshe referohet si niveli zero, zona kolektive shtrihet në nivelin e pare dhe
zona private në nivelin e dytë.

Fig. 32 - Diagramatizimi konceptual / skematik – Galeri

Fig. 33 - Ndarja e niveleve - Diagramatizimi skematik – Galeri
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3.2.2 – Situacioni i ngushtë dhe Bazat
Vilat në varg ndjekin një shtrirje zig-zage përgjatë rrugës kryesore duke krijuar kështu edhe
privatësi vizuale nga njëra tjetra.

Fig. 34 - Situacioni i ngushtë – Galeri

Niveli zero, shërben si hyrje kryesore, ndërkaq përmban garazhin, erëmbrojtës, depo dhe shkallët
për në nivelin e parë.
Niveli i parë, ka zonën kolektive dhe lidhet direkt me nivelin zero përmes shkallëve. Përmban
qëndrim ditor, tryezari, kuzhinë, depo, banje, shkallët për në nivelin tjetër dhe galerinë
karakteristike.
Niveli i dytë ka zonën private me dy dhoma gjumi me banje dhe shkallët që preken nga galeria
qendrore. Galeria krijon një pamje madhështore dhe mjaft reprezentative në këtë tipologji të
vilave. Hapësira e galerisë është fleksibile duke krijuar mundësinë e një dhome tjetër mjaft
funksionale.
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Fig. 35 - Niveli Zero – Galeri

Fig. 36 - Niveli Parë – Galeri
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Fig. 37 - Niveli Dytë – Galeri

3.2.3 – Prerjet, dukjet dhe aksonometria e eksploduar

Fig. 38 - Prerja gjatësore e vilave me Galeri
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Fig. 39 - Prerja tërthore e vilave me Galeri

Në prerjet gjatësore dhe tërthore mund të shihen më qartë disnivelet, ndarja e shtëpive dhe
galeria qendrore. Gjithashtu në aksonometrinë e eksploduar paraqitet më qartë kompozicioni
hapësinor, funksional dhe vizual:

Fig. 40 - Aksonometri e eksploduar – Galeri
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Fig. 41 - Fasada Jug-Lindore – Galeri

Fig. 42 - Fasada Veri-Perëndimore – Galeri
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3.2.4

– Pamjet atmosferike / Vizualizimet 3D

Fig. 43 - Pamje atmosferike e vilave në varg me Galeri 1

Fig. 44 - Pamje atmosferike e vilave në varg me Galeri 2
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Fig. 45 - Pamje atmosferike e vilave në varg me Galeri 3

3.3 - Vilat në varg – Kombinuar
Tipologjia e tretë e vilave është ajo që është kombinim dy tipologjive të mëhershme, me atrium
dhe galeri. Këto vila i përkasin kategorisë së parë, vilat në varg. Kjo tipologji strehon një familje
me 3 anëtarë dhe gjithsej janë 2 vila të tilla, të ngjitura në varg me njëra tjetrën, duke krijuar
kështu një fleksibilitet në kompozicionin hapësinor në aspektin e shfrytëzimit të parcelës.

Fig. 46 - Pozicioni në lokacion i Vilave në varg të Kombinuar
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Vilat në varg të kombinuar sikurse dhe të tjerat, zhvillohen në dy nivele, ku vila e parë ka 200 m2
ndërtim dhe 152 m2 e dyta. Shtrihen në një parcelë të madhe prej 780m2, të ndarë në dy pjesë për
secilën vilë. Pjerrtësia e terrenit në këtë tipologji është 30o që nënkupton një diferencë vertikale
prej 6m.
3.3.1 – Procesi i gjenerimit të formës dhe konceptit vizual dhe funksional
Forma rrjedh, krijohet dhe gjenerohet nga vetë terreni dhe reagimi i një trupi solid kubik ndaj
pjerrtësisë së tokës, duke u futur pjesërisht në tokë dhe pjesërisht mbi. Transformimi subtraktiv i
pjesëve të hyrjes dhe ndarja në dysh e volumit, krijon një formë të përshtatshme për zhvillim
funksional dhe estetik:

Fig. 47 - Gjenerimi i formës në kontekst – Kombinuar

Ndërkaq, kompozimi i kulmit, i sqaruar më herët, ka të bëjë me siluetën e maleve dhe kulmin
tradicional të shtëpive:

Fig. 48 - Gjenerimi i kulmit të vilave në varg – Kombinuar

Zhvillimi kompozicional i kthinave funksionale ndahet në dy vila, ku njëra përmban tri nivele
kryesore, duke theksuar hyrjen nga niveli i zero (gjysmë-nivel). Shtrirja e zonës kolektive në
nivelin e parë dhe zonës private në nivelin e dytë. Ndërsa Vila tjetër përmban dy nivele, ku hyrja
dhe zona kolektive gjendet në nivelin e dytë ndërsa ajo private në nivelin e parë. Ky invers i
niveleve implikohet nga terreni dhe hyrjet në lartësi të ndryshme topografike.
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Fig. 49 - Diagramatizimi konceptual / skematik – Kombinuar

Fig. 50 - Ndarja e niveleve - Diagramatizimi skematik – Kombinuar

Fig. 51 - Prerje skematike e niveleve – Kombinuar
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Fig. 52 - Aksonometri skematike e niveleve – Kombinuar

3.3.2 – Situacioni i ngushtë dhe Bazat
Vilat në varg të Kombinuar janë të fundit të kategorisë në varg. Duke ndjekur rrugën kryesore,
dy vilat krijojnë një disnivel në mes dy parcelave/shtëpive, duke krijuar kështu edhe privatësi
vizuale nga njëra tjetra.

Fig. 53 - Situacioni i ngushtë – Kombinuar
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Niveli zero, tek vila e parë, shërben si hyrje kryesore, ndërkaq përmban garazh, erëmbrojtës,
depo dhe shkallët për në nivelin e parë.
Niveli i parë, shtrihet në dy vilat. Vila e parë i lidhur për nivelin zero, përmban qëndrim ditor,
tryezari, kuzhinë, depo, banje dhe shkallët përgjatë galerisë qendrore për në nivelin tjetër. Vila e
dytë në këtë nivel ka zonën private, me dy dhoma gjumi me banje të veçanta dhe shkallët që
rrethojnë atriumin i cili siguron ndriçim në hapësirat e ndërmjetme.
Niveli i dytë gjithashtu shtrihet në dy vilat. Vila e parë ka zonën private me dy dhoma gjumi me
banje dhe shkallët përgjatë galerisë. Ndërkaq, vila e dytë ka zonën kolektive që përmban hyrjen,
erëmbrojtës, qëndrim ditor, tryezari, kuzhinë, depo, banje dhe atriumi i rrethuar nga shkallët që
shkojnë poshtë, në nivelin e parë.

Fig. 54 - Niveli Zero – Kombinuar
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Fig. 55 - Niveli Parë – Kombinuar

Fig. 56 - Niveli Dytë – Kombinuar
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3.3.3 – Prerjet, dukjet dhe aksonometria e eksploduar

Fig. 57 - Prerja A-A – Kombinuar

Fig. 58 - Prerja B-B – Kombinuar
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Fig. 59 - Prerja C-C – Kombinuar

Në prerjen A-A mund të shihet më qartë shfrytëzimi i topografisë, ndarja e vilave dhe dy
elementet karakteristike, galeria dhe atriumi.
Prerja B-B paraqet vilën e parë dhe galerinë qendrore.
Prerja C-C paraqet vilën e dytë, në të cilën shihet futja në tokë dhe shfrytëzimi i atriumit për
sigurim të dritës në hapësirat e ndërmjetme.
Gjithashtu në aksonometrinë e eksploduar paraqitet më qartë kompozicioni hapësinor, funksional
dhe vizual:

Fig. 60 - Aksonometri e eksploduar – Kombinuar
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Fig. 61 - Fasada Jug-Perëndimore – Kombinuar

Fig. 62 - Fasada Veri-Lindore – Kombinuar
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Fig. 63 - Fasada Veri-Perëndimore

3.3.4

– Pamjet atmosferike / Vizualizimet 3D

Fig. 64 - Pamje atmosferike e vilave në varg te Kombinuar 1
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Fig. 65- Pamje atmosferike e vilave në varg te Kombinuar 2

Fig. 66- Pamje atmosferike e vilave në varg te Kombinuar 3
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3.4 - Vilat Rezidenciale – Vila A
Tipologjia e katërt e vilave është Vila A, që i përket kategorisë së dytë, vilat rezidenciale. Kjo
tipologji strehon një familje me 5 anëtarë dhe gjithsej janë 4 vila të tilla. Këto vila janë të
orientuara nga rruga kryesore, dhe ndjekin topografinë e cila është e orientuar kryesisht në veriperëndim. Si pasoje e orientimit të tillë, dukja frontale e kësaj shtëpie tenton të mos ketë dritare
dhe pozicionon kthinat e qëndrimit dhe fjetjes në jug dhe lindje.

Fig. 67 - Pozicioni në lokacion i Vilës A

Vila A shtrihet në dy nivele të plota dhe në tri split-nivele të cilat ndajnë kthinat si; tryezaria me
qëndrim ditor, erëmbrojtësin me qëndrim ditor, etj. Kjo shtëpi ka 263 m2 ndërtim në një parcelë
prej 500 m2. Pjerrtësia e terrenit në këtë tipologji është 30o që nënkupton një diferencë vertikale
prej 6 m.
3.4.1 – Procesi i gjenerimit të formës dhe konceptit visual dhe funksional
Forma rrjedh, krijohet dhe gjenerohet nga vetë terreni dhe reagimi i një trupi solid kubik ndaj
topografisë, duke u futur pjesërisht në tokë dhe pjesërisht mbi. Transformimi aditiv i pjesës së
hyrjes dhe garazhës, pastaj nxjerrja volumetrike e dhomave të gjumit dhe së fundi adaptimi dhe
optimizimi i kulmit të thjeshtë, krijon një formë të përshtatshme për zhvillim funksional dhe
estetik:

Fig. 68 - Gjenerimi i formës në kontekst – Vila A
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Zhvillimi kompozicional i kthinave funksionale ndahet në split-nivele dhe nivele të plota. Zona
kolektive kryesisht shtrihet në nivelin e hyrjes, apo nivelin zero, mirëpo ky nivel ka dy gjysmënivele në të cilat shtrihet garazhi me depo / kthinë teknike dhe kuzhina me tryezarinë. Ndërkaq
zona private gjendet në nivelin e sipërm:

Fig. 69 - Diagramatizimi konceptual / skematik – Vila A

Fig. 70 - Ndarja skematike e gjysmë-niveleve - Vila A
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Fig. 71 Prerje skematike e gjysmë-niveleve –Vila A

Vila A krijon një harmoni të veçantë me ambientin duke lidhur kështu të gjitha kthinat me
natyrën. Gjithashtu prania e galerisë qendrore, krijon një atmosferë mjaft të ngrohtë dhe
empozante për jetesë.

3.4.2 – Situacioni i ngushtë dhe Bazat
Në situacionin e ngushtë mund të shihet hyrja kryesore përmes shkallëve dhe pjesës së garazhit.
Parcela është mjaft e madhe për aktivitete të përditshme në natyre, si dhe gjelbërimi i shpeshtë
krijon privatësinë e duhur për banorët.
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Fig. 72 - Situacioni i Ngushtë - Vila A

Fig. 73 - Niveli i Hyrjes (zero) - Vila A
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Fig. 74 - Niveli i parë – Vila A

Në nivelin e hyrjes gjendet kryesisht zona kolektive dhe e zhurmshme. Ky nivel ndahet në tri
split-nivele kryesore:
· Split-niveli i garazhit dhe depos / kthinë teknike
· Split-niveli qendror i qëndrimit, banjës dhe shkallëve për në nivelin e sipërm, që gjenden
në galerinë kryesore.
· Split-niveli i kuzhinës dhe tryezarisë që ka dalje në tarracën e jashtme.
Në nivelin e parë, shtrihet zona private dhe e qetë, kryesisht degazhmani i fjetjes. Këtu gjenden
tri dhoma të gjumit ku dy prej tyre kanë banjën e përbashkët, ndërsa dhoma e prindërve posedon
banje të veçantë dhe gardërobë. Kjo dhomë shtrihet në një split-nivel, dhe ndahet nga dy dhomat
e tjera.

3.4.3 – Prerjet, dukjet dhe aksonometria e eksploduar
Në prerjet A-A dhe B-B shihet më mirë kompozicioni hapësinor dhe funksional i niveleve dhe
split-niveleve, duke ndjekur topografinë:
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Fig. 75 - Prerja A-A - Vila A

Fig. 76 - Prerja B-B - Vila A
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Në aksonometrinë e eksploduar paraqitet më qartë kompozicioni hapësinor, funksional dhe
vizual:

Fig. 77 - Aksonometri e eksploduar - Vila A

Sa i përket dukjeve dhe fasadës, të gjitha vilat në kategorinë e dytë, përdorin një nuance të
ndryshme të drurit në krahasim me vilat e kategorisë së parë.
Megjithatë, guri dhe druri janë materiale të padiskutueshme sa i përket zhvillimit ekologjik dhe
stilistik të këtyre vilave.

Fig. 79 - Guri

Fig. 78 - Druri

48

Fig. 80 - Fasada Jug-Lindore - Vila A

Fig. 81 - Fasada Jug-Perëndimore – Vila A
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Fig. 82 - Fasada Veri-Lindore - Vila A

Fig. 83 - Fasada Jug-Lindore - Vila A

3.4.4

– Pamjet atmosferike / Vizualizimet 3D
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Fig. 84 - Pamje atmosferike 1 - Vila A

Fig. 85 - Pamje atmosferike 2 - Vila A
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Fig. 86 - Pamje atmosferike 3 - Vila A

Fig. 87 - Pamje atmosferike 4 - Vila A
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3.5 - Vilat Rezidenciale – Vila B
Tipologjia e pestë e zhvillimit të Masterplanit të Vilave është Vila B, që i përket kategorisë së
dytë, vilat rezidenciale. Kjo tipologji strehon një familje me 5 anëtarë dhe gjithsej janë 3 vila të
tilla. Të orientuara nga veri-perëndimi, këto vila qasjen nga rruga e kanë në anën e kundërt me
shtrirjen e topografisë. Kjo reflekton në zhvillimin kompozicional të vilës në kuptimin e
niveleve, niveli i hyrjes dhe niveli nëntokësor. Duke marrë parasysh kushtet e vështira për
projektim në aspektin e orientimit të kthinave, është munduar që zona e qëndrimit të ketë
orientimin nga jugu, dhe dhomat kryesisht nga lindja dhe veri-perëndimi.

Fig. 88 - Pozicioni në lokacion i Vilës B

Vila B shtrihet në dy nivele të plota dhe në tri split-nivele, që ndajnë qëndrimin,
kuzhinën/tryezarinë dhe garazhën/depot. Kjo shtëpi ka 251m2 ndërtim me një parcellë prej
600m2. Pjerrtësia e terrenit në këtë tipologji është 30o që nënkupton një diferencë vertikale prej
6m.
3.5.1 – Procesi i gjenerimit të formës dhe konceptit visual dhe funksional
Forma rrjedh, krijohet dhe gjenerohet nga vetë terreni dhe reagimi i një trupi solid kubik ndaj
topografisë, duke u ndarë në dy pjesë proporcionalisht të njëjta dhe pastaj duke krijuar një ndarje
që ndjek topografinë, nga niveli i hyrjes tek ai nëntokësor. Së fundmi, adaptimi i një kulmi të
thjeshtë, që krijon një formë të përshtatshme për zhvillim funksional dhe estetik:

Fig. 89 - Gjenerimi i formës në kontekst – Vila B
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Zhvillimi kompozicional i kthinave funksionale ndahet në split-nivele dhe nivele të plota. Zona
kolektive kryesisht shtrihet në nivelin e hyrjes dhe përmban 2 split-nivele. Ndërkaq zona private
apo e qetë pozicionohet në nivelin nëntokësor.

Fig. 90 - Diagramatizimi konceptual / skematik – Vila B

3.5.2 – Situacioni i ngushtë dhe Bazat
Në situacionin e ngushtë mund të shihet hyrja kryesore përmes shkallëve dhe pjesës së garazhit.
Parcela përmban gjelbërim të shpeshtë, të lartë, të mesëm dhe të ulët, gjë që krahas harmonisë
me natyrën, krijon edhe privatësinë e duhur për banorët në përgjithësi.
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Fig. 91 - Situacioni i Ngushtë – Vila B

Në nivelin e hyrjes zhvillohet zona kolektive apo e zhurmshme. Ky nivel ndahet në dy splitnivele:
· Split-niveli i hyrjes, erëmbrojtësit, qëndrimit dhe banjës.
· Split-niveli i kuzhinës, tryezarisë, depos dhe shkallëve që mbështjellin pation në qendër
duke drejtuar për nivelin nëntokësor.
·
Niveli nëntokësor përmban zonën private, degazhmanin e fjetjes. Ky nivel ka dy split-nivele:
· Split-niveli i garazhit që ka lidhje direkte me kuzhinën dhe depot në nivelin e sipërm.
· Split-niveli i dhomave me banje të veçanta, përmban pation dhe shkallët për lart. Dy
dhoma kanë dalje në ambientin e jashtëm, ndërkaq njëra dhomë ka qasje vetëm në patio.
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Fig. 92 - Niveli i Hyrjes - Vila B

Fig. 93 - Niveli Nëntokësor - Vila B
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3.5.3 – Prerjet, dukjet dhe aksonometria e eksploduar
Në prerjet A-A dhe B-B shihet më mirë kompozicioni hapësinor dhe funksional i niveleve dhe
split-niveleve, duke ndjekur topografinë:

Fig. 94 - Prerja A-A - Vila B

Fig. 95 - Prerja B-B - Vila B
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Në aksonometrinë e eksploduar paraqitet më qartë kompozicioni hapësinor, funksional dhe
vizual:

Fig. 96 - Aksonometri e eksploduar - Vila B

Sa i përket materializimit të fasadës, Vila B ka të njëjtat materiale dhe nuance sikur vilat e tjera
të kategorisë së vilave rezidenciale.

Fig. 97 - Fasada Jug-Lindore - Vila B
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Fig. 98 - Fasada Jug-Perëndimore - Vila B

Fig. 99 - Fasada Veri-Lindore - Vila B
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Fig. 100 - Fasada Veri-Perëndimore - Vila B

3.5.4
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Fig. 101 - Pamje atmosferike 1 - Vila B
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Fig. 102 - Pamje atmosferike 2 - Vila B

Fig. 103 - Pamje atmosferike 3 - Vila B
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Fig. 104 - Pamje atmosferike 4 - Vila B

3.6 - Vilat Rezidenciale – Vila C
Tipologjia e gjashtë e zhvillimit të Masterplanit është Vila C, që i përket kategorisë së dytë, vilat
rezidenciale. Kjo tipologji strehon një familje me 4 anëtarë dhe është vetëm një vilë e tillë. E
orientuar nga veri-perëndimi, kjo vilë qasjen nga rruga e ka në anën e kundërt me shtrirjen e
topografisë. Kjo reflekton në zhvillimin kompozicional të vilës në kuptimin e niveleve, niveli i
hyrjes dhe niveli nëntokësor. Duke marrë parasysh kushtet e vështira për projektim në aspektin e
orientimit të kthinave si dhe formës së ngushtë të parcelës, është munduar që racionalisht të
shfrytëzohet terreni dhe zonat e qëndrimit të përqendrohen nga jugu, dhe dhomat kryesisht nga
lindja dhe veri-perëndimi.
Shtrirja e tërë vilës në pjerrtësinë e madhe të terrenit, me një kufi delikat të shfrytëzimit të tokës
ka qenë mjaft sfiduese si problematikë, por sidoqoftë, ka implikuar formën kompozicionale,
funksionale dhe estetike të kësaj tipologjie në përgjithësi.
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Fig. 105 - Pozicioni në lokacion i Vilës C

Vila C shtrihet në 3 nivele të plota, dhe dy split-nivele, që ndajnë zonën e zhurmshme me atë të
qetë. Kjo vilë ka 180 m2 ndërtim në një parcelë prej 407 m2. Pjerrtësia e terrenit në këtë tipologji
është 40o që nënkupton një diferencë vertikale prej 9m.
3.6.1 – Procesi i gjenerimit të formës dhe konceptit vizual dhe funksional
Forma rrjedh, krijohet dhe gjenerohet nga vetë terreni dhe reagimi i një trupi solid kubik ndaj
topografisë. Duke ndarë në tri pjesë proporcionalisht të njëjta dhe pastaj krijohet një ndarje që
ndjek topografinë, nga pika më e lartë e nivelit të hyrjes deri tek pika më e ulët e nivelit
nëntokësor. Së fundmi, adaptohet një kulm i thjeshtë dy ujorësh, që krijon një formë të
përshtatshme për zhvillim funksional dhe estetik:

Fig. 106 - Gjenerimi i formës në kontekst – Vila C

Zhvillimi kompozicional i kthinave funksionale ndahet në split-nivele dhe nivele të plota. Zona
kolektive kryesisht shtrihet në nivelin e hyrjes dhe përmban 2 split-nivele. Ndërkaq zona private
apo e qetë pozicionohet në dy nivele nëntokësore.

63

Fig. 107 - Diagramatizimi konceptual / skematik – Vila C

Fig. 108 - Ndarja skematike e gjysmë-niveleve - Vila C

3.6.2 – Situacioni i ngushtë dhe Bazat
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Në situacionin e ngushtë mund të shihet forma e parcelës, kuotat e sakta të lartësisë dhe zgjidhja
e kompozicionit hapësinor dhe funksional të vilës.

Fig. 109 - Situacioni i Ngushtë - Vila C

Në nivelin e hyrjes zhvillohet zona kolektive apo e zhurmshme. Ky nivel ndahet në dy splitnivele:
· Split-niveli i hyrjes, erëmbrojtësit, qëndrimit, banjës dhe garazhit me kthinë teknike.
· Split-niveli i kuzhinës, tryezarisë, depos, dhe shkallëve që vazhdojnë në nivelin
nëntokësor.
Niveli nëntokësor përmban zonën private, degazhmanin e fjetjes. Janë dy nivele të plota
nëntokësore:
· Niveli nëntokësor që përmban dy dhoma gjumi me banje, dhe ka dalje në ambientin e
jashtëm.
· Niveli nëntokësor që përmban një dhomë gjumi me banje, dhe po ashtu ka dalje në
ambientin e jashtëm.
·
Element karakteristik dhe reprezentativ i Vilës C është komunikimi përmes shkallëve që ndjekin
topografinë duke lidhur kështu të gjitha nivelet mes vete.
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Fig. 110 - Niveli i Hyrjes - Vila C

Fig. 111 - Niveli i Nëntokësor - Vila C
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3.6.3 – Prerjet, dukjet dhe aksonometria e eksploduar
Në prerjen gjatësore shihet më mirë kompozicioni hapësinor dhe funksional i niveleve dhe splitniveleve, duke ndjekur topografinë:

Fig. 112 - Prerja A-A - Vila C

Fig. 113 - Aksonometri e eksploduar - Vila C
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Sa i përket materializimit të fasadës, Vila C ka të njëjtat materiale dhe nuancë sikur vilat e tjera
të kategorisë së vilave rezidenciale.

Fig. 114 - Fasada Jug-Lindore - Vila C

Fig. 115 - Fasada Veri-Lindore - Vila C
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Fig. 116 - Fasada Veri-Perëndimore - Vila C

Fig. 117 - Fasada Veri-Perëndimore - Vila C
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3.6.4

– Pamjet atmosferike / Vizualizimet 3D

Fig. 118 - Pamje atmosferike 1 - Vila C

Fig. 119 - Pamje atmosferike 2 - Vila C
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Fig. 120 - Pamje atmosferike 3 - Vila C

Fig. 121 - Pamje atmosferike 4 - Vila C
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3.7 - Vilat Luksoze – Vila D
Tipologjia e shtatë dhe e fundit e vilave është Vila D, që i përket kategorisë së tretë, vilat
luksoze. Si vilë ekskluzive Vila D përmban hapësira të mëdha dhe reprezentative si galeri, patio,
pishinë, kinema dhe bibliotekë. Kjo tipologji strehon një familje me 5 anëtar dhe gjithsej janë 2
vila të tipologjisë së tillë. Këto vila janë të orientuara nga rruga kryesore, dhe ndjekin
topografinë e cila është e orientuar kryesisht në perëndim. Terreni në këtë lokacion është me
pjerrtësi shumë të madhe andaj Vila D është gjysmë e futur brenda tokës. Është tentuar që
ndriçimi të krijohet përmes patios, galerisë, dhe dritareve peizazhore pasi që nga kjo pikë e
lokacionit, shihet i tërë kompleksi i vilave dhe fshati Lubizhdë.
Kjo vilë ka vetëm fasadën frontale të lirë, dhe dy fasadat anësore pjesërisht të lira. Koncepti
“brenda në tokë” mund të shihet dhe analizohet më mirë në këtë tipologji duke krijuar kështu një
zhvillim kompozicional mjaft të veçantë.

Fig. 122 - Pozicioni në lokacion i Vilës D

Vila D shtrihet në dy nivele të plota dhe në tri split-nivele të cilat ndajnë kthinat si garazhi / depo
me qëndrimin / kuzhinën dhe me bibliotekën / zyre pune, etj. Kjo shtëpi ka 455 m2 ndërtim në
një parcelë prej 960 m2. Pjerrtësia e terrenit në këtë tipologji është 60o që nënkupton një
diferencë vertikale prej 12m prej pikës më të ultë (rruga kryesore) e deri tek pika më e lartë e
lokacionit (pylli).
3.7.1 – Procesi i gjenerimit të formës dhe konceptit vizual dhe funksional
Forma rrjedh, krijohet dhe gjenerohet nga vetë terreni dhe reagimi i një trupi solid kubik ndaj
topografisë, duke u futur pjesërisht brenda në tokë. Volumi ndahet në pjesë të proporcionalisht të
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barabarta dhe më pas shtrihet përgjatë terrenit duke shtuar dhe hequr kthina dhe duke adaptuar
kulmin e thjeshtë për të formësuar objektin final sipas një kompozicioni hapësinor funksional
dhe estetik:

Fig. 123 - Gjenerimi i formës në kontekst – Vila D

Zhvillimi kompozicional i kthinave funksionale ndahet në split nivele dhe nivele të plota. Zonat
kolektive dhe e shërbimeve kryesisht shtrihen në nivelin e hyrjes, mirëpo ky nivel ka tri gjysëm
nivele të cilat ndajnë hapësirat dhe zonat me njëra tjetrën, qëndrimin me zonën e shërbimeve dhe
me bibliotekën:

Fig. 124 - Diagramatizimi konceptual / skematik i nivelit të hyrjes – Vila D
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Niveli i sipërm, përmban kryesisht zonën individuale apo degazhmanin e fjetjes.

Fig. 125 - Diagramatizimi konceptual / skematik i nivelit të pare – Vila D

Fig. 126 - Ndarja skematike e gjysmë-niveleve (niveli hyrjes) - Vila D

74

Fig. 127 - Ndarja skematike e gjysmë-niveleve (niveli parë) - Vila D

Fig. 128 - Prerje skematike e nivelve dhe gjysmë-niveleve – Vila D

Vila D krijon një harmoni të veçantë me ambientin duke lidhur kështu të gjitha kthinat me
natyrën. Gjithashtu prania e galerisë qendrore, patios, ndriçimit spektakular nga kulmi në pjesën
e bibliotekës dhe qëndrimit etj, krijon një atmosferë mjaft të ngrohtë dhe impozante për jetesë.
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3.7.2 – Situacioni i ngushtë dhe Bazat
Në situacionin e ngushtë mund të shihet forma e parcelës, kuotat e sakta të lartësisë dhe zgjidhja
e kompozicionit hapësinor dhe funksional të vilës.

Fig. 129 - Situacioni i Ngushtë - Vila D

Në nivelin e hyrjes zhvillohet zona kolektive dhe zona e shërbimeve. Ky nivel ndahet në tri splitnivele:
· Split-niveli i hyrjes, garazhit, kthinave teknike dhe shkallët.
· Split-niveli i erëmbrojtësit, qëndrimit, kuzhinës, tryezarisë, depos, banjës, galerisë dhe
shkallëve që mbështjellin pation në qendër duke drejtuar për nivelin e parë.
· Split-niveli i bibliotekës apo zyrës për punë, që ka qasje vizuale me pation dhe shkallët
reprezentative.
Niveli parë përmban zonën private, degazhmanin e fjetjes dhe rekreacionin. Ky nivel ka dy splitnivele:
· Split-niveli i degazhmanit të fjetjes që përmban 3 dhoma gjumi, secila me banje dhe
gardërobë të veçantë, galerinë dhe pation me shkallët për poshtë.
· Split-niveli rekreacionit apo kinemaja. Ky nivel ka respekton distancat standarde të
kinemave të zakonshme.
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Fig. 130 - Niveli i Hyrjes - Vila D

Fig. 131 - Niveli i Parë - Vila D
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3.7.3 – Prerjet, dukjet dhe aksonometria e eksploduar
Në prerjet A-A dhe B-B shihet më mirë kompozicioni hapësinor dhe funksional i niveleve dhe
split-niveleve dhe specifikisht pjerrtësia e theksuar e terrenit:

Fig. 132 - Prerja A-A - Vila D

Fig. 133 - Prerja B-B - Vila D

78

Në aksonometrinë e eksploduar paraqitet më qartë kompozicioni hapësinor, funksional dhe
vizual:

Fig. 134 - Aksonometri e eksploduar - Vila D

Sa i përket materializimit të fasadës, vilat në kategorinë e tretë, vilat luksoze, përdorin një nuancë
të ndryshme të drurit në krahasim me vilat e kategorive tjera.
Megjithatë, guri dhe druri janë materiale të padiskutueshme sa i përket zhvillimit ekologjik dhe
stilistik të këtyre vilave.

Fig. 135 - Materialet kryesore - Druri dhe Guri
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Fig. 136 - Fasada Jug-Lindore - Vila D

Fig. 137 - Fasada Veri-Lindore - Vila D
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Fig. 138 - Fasada Veri-Perëndimore - Vila D

3.7.4

– Pamjet atmosferike / Vizualizimet 3D

Fig. 139 - Pamje atmosferike 1 - Vila D
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Fig. 140 - Pamje atmosferike 2 - Vila D

Fig. 141 - Pamje atmosferike 3 - Vila D
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Fig. 142 - Pamje atmosferike 4 - Vila D

Fig. 143 - Pamje atmosferike 5 - Vila D
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4. Materializimi dhe Detalet
4.1 – Materialet e përdorura
Në mënyrë që arkitektura të jetë në harmoni dhe në pajtim me natyrën, për të gjitha vilat janë
përdorur kryesisht materiale natyrale, si guri dhe druri.
Guri si një ndër materialet më të vjetra të përdorura në arkitekturë, gjithmonë ka shprehur masë,
monumentalitet, fortësi dhe ftohtësi. Kjo duke filluar nga ndërtimi i piramidave te egjitasve,
tempujve, kullave, fortifikatave, varreve, katedraleve, e deri tek shtëpitë individuale. Guri si
masë në arkitekturë shpreh një ndjenjë të konfidencës konstruktive, strukturale, dhe vizuale.
Përdorimi i gurit, si material i pastër nga natyra krijon një ndjenjë të natyrës te integruar në
arkitekturë.
Druri po ashtu konsiderohet një ndër materialet më të vjetra të njerëzimit që përdoret në
arkitekturë dhe shume lëmi të tjera. Në kontrast me gurin, druri shpreh një ngrohtësi, butësi dhe
një ambient më të lehtë në aspektin psikologjik për njerëzit. Si material i lehtë dhe fleksibil në
përdorim, druri gjen zbatim në çdo fushë.
Kombinimi i këtyre dy materialeve, krijon një ambient të ngrohtë dhe të sigurt për banim, duke
konsideruar edhe konceptin vizual, artistik dhe stilistik në dizajn dhe arkitekturë në përgjithësi.
4.2 – Detalet
Sa i përket detaleve, është kushtuar një rëndësi e veçante e mbështjelljes së vilave me materiale
termoizoluese, dhe mure të dyfishta prej druri dhe guri:

Fig. 144 - Detale të mureve në prerje vertikale
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6. SHTOJCA
6.1 - Modelet fizike

Fig. 145 - Modeli fizik i masterplanit
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Fig. 146 - Modeli fizik i Vilave ne Varg me Atrium

Fig. 147 - Modeli fizik i Vilave ne Varg me Galeri
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Fig. 148 - Modeli fizik i Vilës ne Varg te Kombinuar

Fig. 149 - Modeli fizik i Vilës A
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Fig. 150 - Modeli fizik i Vilës A

Fig. 151 - Modeli fizik i Vilës B
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Fig. 152 - Modeli fizik i Vilës B

Fig. 153 - Modeli fizik i Vilës C
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Fig. 154 - Modeli fizik i Vilës D

Fig. 155 - Modeli fizik i Vilës D
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6.2 – Skica
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